**Liturgie**

voor de Vesper op de Aswoensdag

op 18 februari 2015 in het hoogkoor van de Hooglandse Kerk

*Binnenkomst in stilte.*

*We vormen een kring onder een kroonluchter.*

†

Deze vesper gaat uit van het cluster van samenwerkende kerken in de Leidse Binnenstad.

Leidse Binnenstadsgemeente,

Leidse Studenten Ekklesia,

Hervormde Marewijkgemeente.

*Medewerking door:*

ds. Ad Alblas, voorganger Leidse Binnenstadsgemeente

ds. Ton Jacobs, voorganger Marewijkgemeente

Joost van Kempen, diaken Leidse Binnenstadsgemeente

musici: Esther van de Kamp-van de Glind – dwarsfluit

Annemarie Kosaten-Dür - altviool

**Ontsteken van de Paaskaars**

**Stilte**

**Muziek**

**Opening:**

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger: die trouw is tot in eeuwigheid,

Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.

# Gebed

‘Aan de ingang van de lijdensweken’….

Ik bid een gebed van Willem Barnard.

God, u hebt

aan ons uw zoon toevertrouwd.

Een Paaslam is hij voor ons geworden.

Een voorganger zal hij zijn

om ons te leiden naar het land van de levenden.

Wees ons nabij met uw genade en vrede.

Dat wij die brandende goedheid van U ons eigen maken.

Om te gaan waar hij voorging, in handel en wandel, in wereld en wildernis, in de richting van uw nieuwe wereld.

**Uitleg**

Aswoensdag vraagt om uitleg. Om er goed in te komen. Om de 40 dagen mee te gaan maken. Verbonden met christenen over de hele wereld. Wij allen met de Christus, die ons is voorgegaan, die voor ons uitgaat naar Gods nieuwe toekomst.

De as wordt sinds de twaalfde eeuw bereid uit de gedroogde palmtakken, waarmee op Palmpasen de koning in Gods naam wordt binnengehaald.

Deze as verwijst naar herrijzen uit het as, leven uit de dood.

Leven dat midden in deze wereld in brand verwekt wordt door geloof en navolging. Ontstaat in onze vergankelijkheid. Verrijst uit het puin van onze fouten en zwakheden.

Daarom kiezen we vandaag bij het bedienen van het askruis-je niet alleen naar onze vergankelijkheid ‘stof ben je, en tot stof zal je weerkeren’. Dat drukt te weinig uit dat het ‘paas-as’ is. Naar oudst gebruik laten de woorden klinken uit het begin van het Marcusevangelie ‘bekeert u en gelooft het evangelie’.

Dat laatste vat heel het leven van Jezus samen.

Omvat zijn leren, zijn tekenen, zijn trouw tot in de dood aan de liefde van God. Het is van begin tot eind: Paasevangelie.

De weg door alle vormen van dood naar het leven. De geloofsweg van Mozes en zijn volk. Pasen is vervlochten met Pesach.

Pas in de 4e eeuw gingen christenen Pasen vieren op een andere dag, op de zondag ná de 15e Nisan, de dag van Pesach.

Het gebruik van as is teken van boete en berouw. In bijbelse verhalen verbonden met het scheuren van de kleren. Omdat er zoveel is wat je betreurt, waarom je treurt. In de wereld en goed beschouwd leeft dat verkeerde ook in jezelf.

Het ‘bekeert u’ bij het askruisje getuigt van bezinning, toewijding. Waartoe Johannes de Doper oproept. In de geest van Jesaja, met dat bekende ‘bereiden van de weg’.

De lezing en overweging in deze viering geven daaraan verdieping.

**Schriftlezing:** Jesaja 58:1-10

1 Roep luidkeels, zonder je in te houden,

verhef je stem als een ramshoorn.

Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend,

aan het volk van Jakob zijn zonden.

2 Zeker, ze zoeken mij dag aan dag,

vol verlangen om te ontdekken wat ik wil,

zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft

en het recht van zijn goden niet verzaakt.

En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften

en verlangen naar Gods nabijheid.

3 ‘Waarom ziet u niet dat wij vasten,

en merkt u niet op dat wij ons onthouden?’

Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven

en jullie arbeiders afbeulen,

4 omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën

en vol vuur met elkaar op de vuist gaan.

Als je op die manier vast,

wordt je stem niet gehoord in de hemel.

5 Zou dat het vasten zijn dat ik verkies?

Is dat een dag van onthouding:

dat iemand het hoofd buigt als een riet

en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof?

Noemen jullie dat soms vasten,

is dat een dag die de HEER behaagt?

6 Is dit niet het vasten dat ik verkies:

misdadige ketenen losmaken,

de banden van het juk ontbinden,

de verdrukten bevrijden,

en ieder juk breken?

7 Is het niet: je brood delen met de hongerige,

onderdak bieden aan armen zonder huis,

iemand kleden die naakt rondloopt,

je bekommeren om je medemensen?

8 Dan breekt je licht door als de dageraad,

je zult voorspoedig herstellen.

Je gerechtigheid gaat voor je uit,

de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.

9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept;

als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’

Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,

de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,

10 wanneer je de hongerige schenkt

wat je zelf nodig hebt

en de verdrukte gul onthaalt,

dan zal je licht in het donker schijnen,

je duisternis wordt als het licht van het middaguur.

**Samenzang:** Psalm 42:1 en 3

1. Evenals een moede hinde

naar het klare water smacht,

schreeuwt mijn ziel om God te vinden,

die ik ademloos verwacht.

Ja, ik zoek zijn aangezicht,

God van leven, God van licht.

Wanneer zal ik Hem weer loven,

juichend staan in zijn voorhoven?

3. Hart, onrustig, vol van zorgen,

vleugellam geslagen ziel,

hoop op God en wees geborgen.

Hij verheft wie nederviel.

Eens verschijn ik voor den Heer,

vindt mijn ziel het danklied weer.

Hij mijn God, Hij heeft mijn leven

dikwijls aan de dood ontheven.

**OVERWEGING**

**Inleiding**

Het contrast met het begin van Jes. 58 en onze viering is vrij groot. Wij waren stil bij binnenkomst. De Schriftlezing begint met: Roep luidkeels, zonder ophouden, verhef je stem als een ramshoorn. De profeet legt de vinger bij de mis-daden van het volk. 'Hè, wordt eens wakker. Waar zijn jullie nu mee bezig?' Op het eerste gezicht ziet het er goed uit. Ze zoeken God dag aan dag. Daar is verlangen. De profeet zich duidelijke parallellen met andere volken. En dan horen we ook het volk: 'Waarom ziet God niet dat wij vasten? Ziet Hij niet wat wij wel niet allemaal laten staan?'

**krom**

Een belangrijke bijbelse geestelijke oefening is het vasten: je onthouden van voedsel als teken van verootmoediging en als manier om je op God te richten. Dat deden de Israëlieten die door Jesaja worden aangesproken. Ze zochten Gods nabijheid en verlangden ernaar om Gods wil te ontdekken. Dat is prachtig! Maar toch …. Ze zien niet hoe krom ze bezig zijn. De profeet licht het nog eventjes toe: Hoe zit het met jullie vastendagen in relatie tot de handel die jullie bedrijven? Hoe gaan jullie om met jullie arbeiders? Hoe gaan jullie met elkaar om? Is vasten bij jullie niet meer dan even niet eten, je hoofd buigen en een rouwkleed aandoen? Wat een vertoning! Alsof hier Jezus aan het woord is, zoals we Hem kennen in Mat. 7 (Bergrede).

**valkuil**

Vasten was en is een risicovol gebeuren. Het ene kan in ons leven in strijd zijn met het andere. Hier, in Jes. 58, is de geestelijke component in strijd met de praktische uitwerking. Wel vasten, maar geen oog hebben voor de ketenen, de banden en het juk van je naaste, waar je nota bene zelf een aandeel in hebt. De profeet leert het volk om brood te delen met de hongerige, om onderdak te bieden aan de arme en om de naakte te kleden. Bekommer je toch om je medemens!

Aan vasten zit een risico. Ik zie de volgende valkuil. Je vast - je laat het één en ander - om er zelf geestelijk beter van te worden. Als ik het heel scherp verwoord: vasten is een egoïstisch religieus ritueel geworden. Je bent zo gericht op je zielenleven, dat je vergeet dat je geroepen bent om mens onder de mensen te zijn. Ja, maar … moeten we ook juist niet in deze 40-dagentijd ons verootmoedigen voor God? Is Jezus niet juist voor al onze mis-daden gestorven?!

Ik zie ook een andere valkuil. Onze 40-dagentijd wordt zo activistisch ingevuld, dat we vergeten ons te verootmoedigen. We maken deze periode zo praktisch, dat we voorbij leven aan onze zonden en aan de genade die ons geschonken wordt in Jezus Christus.

**leerpunt**

Hoe moeilijk het juiste vasten ook kan zijn, toch wil ik u vanavond oproepen om er de tijd voor te nemen: 40 dagen. Hoe doe je dat? De vastenkalender van de Prot. Kerk in Ned. kan ons daar zeker bij helpen. De titel is dit jaar 'Open je handen'. Dat vind ik heel mooi. Vasten begint met een geopende hand, een geopend oor, een geopend hart. Wij zijn dan bereid om te luisteren. Wat heeft God ons te zeggen? We nemen Zijn woorden serieus en kijken vervolgens ook eerlijk naar ons eigen leven. Hoe scheef gaat het er daar eigenlijk aan toe? Open je handen: sla de bijbel open en ontmoet God in Christus Jezus! Open je handen: schud je medemens de hand. Dat werkt verbindend.

**slot**

Er blijkt een prachtige belofte te zijn verbonden aan je open stellen voor Gods woord. De profeet spreekt over verlichting en herstel (8). Niet alleen jezelf, maar ook je de medemens en de wereld worden er beter van! Juist door licht te brengen ontdekken we hoeveel duisternis er nog in onszelf was (Joh. 8:12). Juist door herstel te brengen ontdekken we hoeveel er in onszelf nog 'ziek' was. Juist als je je uitstrekt naar je medemens ga je meer van Gods aanwezigheid om je heen ervaren: gerechtigheid voor je uit, Gods majesteit achter je. Zo wens ik u een lichte 40-dagentijd toe.

**Stilte**

**Muziek**

# Voorbeden

God we bidden U deze avond voor alle beproeving van de wildernis van ons bestaan. Soms gedreven tot aan de rand van de afgrond zoeken mensen veiligheid, behoud, rust.

Op de puinhopen van huizen, tussen het smeulend as van dierbare spullen, bij levenloze lichamen van geliefden schreeuwen mensen het uit, alsof het de laatste dagen zijn: bidden we samen: Heer, ontferm U.

God we gooien zoveel overboord, smijten deuren in het slot, in grotere verbanden en in de eigen kleine omgeving. We vergrendelen de deur van ons hart, voor anderen, bijgevolg ook voor onszelf en voor U. Open onze harten, zo bidden we samen: Heer ontferm U.

Jezus aan het begin van deze 40 dagen staat het teken van de as, ontstaan uit en vreugdevuur. Dat van Uw naderen. Van Uw trouw tot het einde, voor Uw solidariteit met onze schuld en Uw grote liefde die ons zelfs daarvan bevrijdt. Hogepriester, tot u bidden we Heer samen: ontferm U.

U die ons levensbrood geworden bent vuurt ons aan door het liefdesvuur van Uw geest. Met U willen wij deze 40 dagen doorleven. Heen en weer geslingerd tussen hosanna en kruisig Hem, trekken we met U op naar Pasen. Onderweg bidden we samen: Heer, ontferm U.

De vrede van God die alle verstand te boven gaat zal onze harten en gedachten vervullen van nu aan tot in eeuwigheid.

Amen.

**Samenzang:** Gez. 173 (LvdK)

1. Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

alle geboden worden thans voldragen,

alle beproeving van de wildernis.

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

die Zoon van David zijt en Man van Smarte,

Koning der Joden die de dood verdreef.

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,

Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,

aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,

ons is een lofzang in de mond gegeven,

sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,

vrede aan allen die uw naam verhogen:

heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

**Zending en Zegen**

**Bij het verlaten van het hoogkoor**

kunnen degenen die dat gewend zijn en/of dat willen een askruisje ontvangen.

# Liturgie en gesproken woorden van de

# VESPER op ASWOENSDAG 6 februari 2008

gehouden in de Hooglandse kerk

**Ontsteken van de Paaskaars**

**Stilte**

**Opening**

Vandaag begint het wereldwijde vieren van de 40 dagen voor Pasen. De komende weken staan in het teken van ‘de stad van je dromen’. De stad waar mensen in vrede en veiligheid wonen, omzien naar elkaar, recht doen. De stad van Góds dromen!

Daaraan bouwen Gods toegewijden. In het geheim van hun eigen ziel. In het openbaar van de samenleving. Het één kan niet zonder het ander. Met het oecumenisch leesrooster zijn wij te gast bij Nehemia. Een teruggekeerde balling uit Babel.

Op de puinhopen van Jeruzalem, dat eens de stad van de dro-men was, begint hij opnieuw te bouwen. Als een goddelijke op-dracht. Het gaat moeizaam, stuit op tegenstand van buitenaf. Er zijn innerlijke hindernissen te nemen.

Dat kenmerkt de weg van het Koninkrijk. De weg van Jezus naar Jeruzalem. En als zijn navolgers van álle bouwers aan de stad. Daarover lezen we elke zondag uit het Evangelie.

De hoeksteen is gelegd. De weg is gebaand. Onze Heer en Meester gaat vooraan. Wij volgen. Deze 40 dagen naar Pasen. Om met Hem op te staan. Om op de puinhopen van het leven en de maatschappij te bouwen aan de stad van vrede, waar mensen veilig en verantwoordelijk wonen.

Vanaf de vroegste tijd is daarbij gevast. Daar staan we straks nader bij stil. Jezus heeft dat niet als opdracht mee gegeven. Het wel zelf gedaan, als aspect van ‘de weg’ die Hij is gegaan en als onderdeel van ‘de weg’ die Hij is.

Vasten is *een* *vorm* voor de bewuste voorbereiding. De inhoud ervan bestaat uit inkeer, indien nodig ommekeer, zeker toe-keer tot de Vader in de hemel en tot de mensen op je weg.

Laten we dát *nu* vorm geven in ons ***kyriegebed***.

Hemelse Vader, die ziet in het verborgene. Hier bijeen dragen we in onze harten en gedachten mee allen die bij ons horen, die deel uit maken van ons bestaan. Hier zijn we ver-bonden met hen die vóór ons waren en ná ons komen. Met heel Uw mensenvolk op de aarde van deze tijd. Op de puinhopen van dit bestaan: geruïneerd door kwade machten in en om ons, onbewoonbaar geworden door onmenselijkheid.

Daarom bidden we ons kyrie

**SAMENZANG**: Kyrie eleison

Hemelse vader die ziet in het verborgene, wij zijn hier sa-men in een godshuis dal al zoveel jaren geleden door kinde-ren van u is gebouwd in deze stad. Wij zijn niet de eersten die u hier aanbidden en ook na ons zult u aanbeden zijn.

Laat dit huis een teken zijn van uw aanwezigheid in deze stad en laat Nehemia ons als bezoekers van dit godshuis inspireren om uw getuigen te zijn hier in Leiden of waar wij ook maar elders wonen en werken.

Daarom zingen wij ons kyrie:

**SAMENZANG:** Kyrie eleison

Hemelse Vader, Die ziet in het verborgene. Die aanwezig zijt en ons onzegbaar nabij is. Help ons om, waar wij kunnen, de puinhopen op te ruimen. De puinhopen ver weg - in Leso-tho bijvoorbeeld, waar zo veel kinderen, vaak wees, met aids wonen. De puinhopen dichtbij, in onze stad of buurt. En in ons eigen hart - de puinhopen die ons het zicht op U belem-meren. Help ons om ons in te zetten voor onze verre naaste, zoals het Ellen's Children Fund doet voor de kinderen in Lesotho. Help ons om er te zíjn voor de mensen in onze omgeving die ons nodig hebben. Help ons met misschien wel het allermoeilijkste: oprecht verlangen naar Uw aanwezig-heid in al ons doen en denken. Zodat wij kunnen bouwen aan de stad van onze dromen, aan Uw stad, Uw Koninkrijk.

**SAMENZANG:** Kyrie eleison

# OVERWEGING

Het ís: om het je bewust te zijn. Om je weten te verdiepen tot doorleven. Het is een belangrijk onderdeel van de weg.

Zeer oud en oorspronkelijk: de 40-dagentijd voor Pasen.

Altijd terugkerend hoogtepunt van verdieping en verrijking.

Op verschillende wijze geteld en vorm gegeven.

Met de Jeruzalemse en Byzantijnse traditie is deze periode uitgebreid tot acht weken, waaraan de zondagsnamen herin-neren. Septuagesima, 70e dag, Sexagesima, 60e dag en Quin-quagesima, de 50e dag, telkens voor Pasen.

Altijd is men bewust geweest van de *symbolische* *betekenis* van de getallen. Om op die getallen uit te komen werd een passende theorie ontworpen, maar de eigenlijke grond ligt in de kracht van het getal zelf.

Om ons nu te beperken tot de *40*-dagen tijd.

Veertig dat is het aantal dagen en nachten, dat Jezus werd verzocht in de woestijn. We wijken er dit jaar van af, maar dat is een vaste lezing op de 1e zondag van de 40dagentijd.

Veertig is het aantal dagen en nachten, dat de profeet Elia rondzwierf in de woestijn, voordat God hem ‘als dood’ vond en Hem tot leven wekte om uiteindelijk aan hem te verschij-nen. Een Paasverhaal diep in Tenach, het zgn Oude Testa-ment, de bijbel van Jezus.

Veertig is het aantal dagen dat Mozes op de berg was in Gods aanwezigheid. Een meer dan passende aanduiding van wat de verdieping van deze 40-dagentijd wil ondersteunen.

Met deze heel bekende 40-tallen kunnen we ook denken aan de 40 dagen en nachten van de vloed t.t.v. Noach, de 40 da-gen die de verspieders nodig hadden om Kanaän te verken-

nen. De 40 jaar omzwerving in de woestijn. En nóg meer.

Veertig staat voor een buitengewoon lange, meestal onbe-paalde of ongekende tijd. Staat voor ALLE TIJD.

Tegelijk voor ALLE RUIMTE. De vier windstreken, ook wel ‘hoeken van de aarde’ genoemd staan voor heel de aarde.

DIt maal 10 is de hele kosmos, al het bestaande!

De 40 dagen zijn gericht op alle tijd, op alles en iedereen.

De 40 dagen lopen uit op het volmaakte, het volkomene. Op God en De stad van je dromen. Achter een eindeloze tijd, een leven omvattende reis, zie je de contouren van wat ko-men zal én reeds is. Na 40 dagen is Pasen een moment van doorbraak van ‘wat komen zal en reeds is’. Na 40 jaar is de intocht in het beloofde land een ‘eerste stap’ op de heilige grond van land van de belofte.

Omdat de 40-dagen daarop zijn gericht worden ze daar door *gekleurd*. Vanuit dit perspectief wordt het bestaande door-dacht en doorleefd. Dat doet pijn.

Dat brengt tot BOETE als belangrijk onderdeel van de 40-dagentijd. Voor we ons beklagen over wat er allemaal fout gaat en wat anderen fout doen, is er de onvermijdelijke in-keer in je eigen ziel. Je eigen gedachten en handelen worden daarbij tegen het diffuse licht van de naderende morgen, de stad van je dromen gehouden. Zo concreet mogelijk.

Boete is niet een ‘faalgevoel’ dat verlamt, maar een kritische ontmoeting met jezelf, in evenwichtigheid en nuchterheid, om te komen tot verandering, vernieuwing, zuivering.

Om hiertoe te komen is tijd nodig. Gewoonweg tijd. Omdat je in het leven van alledag meegezogen wordt. Omdat de snelheid, de zorgen én vreugde van je bestaan je voort voe-ren zonder rust voor verdieping. Daarom is de 40-dagentijd ook de tijd van ASCESE. Dat is letterlijk ‘oefening’, lichame-lijke oefening en zo ook geestelijke oefening voor de gees-telijke gezondheid.

Hoe dan ook ingevuld: IETS wat minder doen. Iets wat jou in beslag neemt. Ruimte maken. In je agenda, in je huis, in je gedachten. Grote schoonmaak. Je ‘in-houden’. Als ascese, als oefening én met een doel. Niet blindelings te leven volgens je impulsen en behoeftes, maar die afstemmen op je be-stemming, aan laten sluiten bij je dromen. Meer stilte zoe-ken, op de wandeling of voor je bed, in de kerk of in het bos. Vooral individueel, persoonlijk. Wat meer rust nemen mis-schien, of juist meer aan lichamelijke ontspanning doen. Harmonie zoeken, evenwicht in jezelf.

Eigenlijk hoeft niemand je dat te leren. Dat weet je diepste zelf. Als ik toch wat ter oriëntatie mag geven. De spirituele traditie van de vasten noemt als handvatten voor deze as-cese: afzien van ongewenste gewoontes, beheersing van drif-ten, ordelijke inrichting van je dagelijks leven, oefening in deugden, zuivering van vermogens en bevordering van ont-vankelijkheid. Vijf punten: een hand vol, je beide handen vol!

Vanavond met 2 richtlijnen vanuit de Schriften.

1. Van Matthéus in de bergrede. Houd je 40-dagentijd en je *vasten vooral voor jezelf***.** Laat je er niet op voorstaan. Be-lemmer anderen niet. Het is tussen jou en God. Het gaat niet om wat je er mee ‘wint’, want in dezen is je winst verzekerd bij en door je Vader die in het verborgene ziet.

2. Met Jesaja:*richt je daarbij op de ander.*De innerlijk- heid van de binnenkamer is wel de bron, maar het water mag stromen. De aandacht voor je eigen zijn en ziel mag prioriteit ontvangen, maar óók en juist in deze periode geen doel zijn.

Het vasten dat de Altijdzijnde verkiest is niet ‘je hoofd laten hangen’ of ‘je klein voelen’. Het is juist rechtop gaan staan, die oefening die ons Pasen zo goed van pas zal komen. Opstaan om boosaardige boeien los te maken, het juk van mensen af te nemen, onderdrukten vrijheid hergeven, brood delen met wie honger heeft, zwervers opnemen in uw huis, naakten kleden en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder.

Dan breekt de dageraad door… “als toen… in alle vroegte”!

Amen

**Meditatieve orgelmuziek**

Ondertussen vormen de aanwezigen een kring rond de Paaskaars.

**Voorganger:** Lichaam van Christus zijn we, en ieder van ons een deel daarvan. Om onze eenheid uit te drukken grijpen we elkaar bij de hand tijdens het slotgebed

**Gebed:** avondgebed van Luther

Stil gebed

Gezamenlijk gebeden: ‘onze Vader’.

**Samenzang:** Gezang 391: 1+2+5+7

**Zegen**

Langzaam valt de avond. Een tijd wordt afgesloten. De tijd van een zorgeloze omgang met het geheim. Het gaat nu aan komen op verworven inzicht in de weg, op de vlam in je be-staan ontstoken, op trouw als het moeilijk wordt.

Schoorvoetend gaan we op weg naar Pasen. Veertig dagen zullen ons daarheen voeren. Veertig dagen om hier en nu de woestijnreis te doorleven; die veertig jaren die nodig zijn om het Land van belofte te bereiken.

Met alleen een wolk boven de hoofden als verwijzing naar de

ALTIJDZIJNDE als bijna tastbare Reisgenoot. Met je bei-de handen vol aan de woorden in de beide stenen gegrift….

Woorden als veelbelovende levenswijsheid met toekomst.

Jezus van Nazareth heeft deze woorden tot de zijne ge-maakt, die doorleefd. De wolk werd vlees en bloed. De stem uit het vuur vond een menselijke mond. Het kloppend hart van de hemel werd hoorbaar. Het levensbloed van God stroomde door de aderen van deze geliefde van God.

Om Hem op het spoor te komen, steken we in bij een ver-haal, een gelijkenis over een maaltijd. De maaltijd is het ver-trekpunt. In de ‘nacht van verschrikking’ in Egypte, bij Pe-sach. In de nacht die de dag van zijn sterven baart. In deze vallende avond op de 1e van de 40dagen.

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 145

*‘Alles wat over ons geschreven is, gaat Gij volbrengen, in de veertig dagen’*

**Gebed**

*‘Aan de ingang van de lijdensweken’* – Willem Barnard

(Uit: ‘Uit ademnood’, pag 95)

O God, gij hebt

Aan ons Uw zoon toevertrouwd,

Een paaslam is hij ons geworden,

een voorganger zal hij zijn

om ons te leiden naar het land van de levenden.

Blijf ons nabij met Uw genade,

Dat wij die moeilijke weldaad, die brandende goedheid van U

ons eigen maken en ons beijveren

te gaan waar Hij voorging, in handel en wandel,

in wereld en wildernis.

**Overweging**

Aswoensdag 2012. Vanzelfsprekendheden zijn gaan glijden. Wat vast stond als een huis, staat nu op losse schroeven. Begrippen als welvaart en welzijn verkleuren. De crisis grijpt verwoestend om zich heen.

Vastentijd 2012 staat in het teken van méér dan economische crisis. Geschokt reageert ons land op het ongeluk van prins Friso: wat is alles relatief. Even later is er ander nieuws. Job Cohen treedt terug. Het politieke en maatschappelijke landschap van Nederland lijkt te ontpolderen.

Europa zit met de Griekse crisis in de maag; ook andere landen houden hun hart vast. In betrekkelijke verte hangen de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de lucht. Ontwikkelingen in China, Japan, Noord Korea, Iran, Israël staan op de stoep van de tijd.

Daarbij komt nog mogelijk persoonlijke crisis, materieel. Ook immaterieel, geld onafhankelijk, want met geld alleen ben je er nog niet. Geluk is niet te koop. Welzijn al evenmin. Vrede gaat niet lukken. Nog minder verbinding met het hogere, of de Allerhoogste, met God de Vader van Jezus Christus, onze broeder, de Opgestane, je wilt wel iets doen, maar wat?

Die vragen hangen samen. De laatste is mogelijk van doorslaggevende betekenis. Als je goed in verbinding kunt komen met het hoogste, met God, als je vrede kunt vinden in jezelf, dan kijk je anders naar het nieuws en handel je anders in cri-ses. Je denkt anders. Je durft de toekomst aan. En dat helpt je om nu evenwichtig en compassioneel te handelen.

Wat daarvoor te doen?

Voor de aangesprokenen van Jes 58 zijn vanzelfsprekendheden gaan glijden. Het duizelt hen. Zij die dachten ‘er te zijn’ vallen in een gat.

De vasten-gangers krijgen met een luid sprekende profeet te maken. Een vorm van verbaal geweld. Geluid als van een ramshoorn, teken van strijd, of: teken van hoop. Wat zal het zijn?

Ze doen daar alles, zou je zeggen, om op de goede weg te komen en te blijven. Ze menen zelf ook op het goede spoor te zitten. Met hun eredienst, hun gebeden, hun godsverlangen, en hun vasten. Toch zitten ze er naast! Verward, geschokt, denk je: Dat zou ons ook zomaar kunnen overkomen.

Hun probleem, misstap genoemd, is gekrakeel, er op los slaan, boosaard denken en doen. Nog tijdens hun vasten anderen pijnigen. Dat gaat niet werken!

En dan ondertussen somber kijken. In zak en as zitten om al het lijden van mensen in de wereld, en er geen pink naar uitsteken?! Jezus zal in zijn bergrede zulke offeraars vragen hun offer achter te laten en onrecht te gaan herstellen.

Vasten is iets sombers. Je dient niemand, ook God niet, door met een hoofd naar beneden te lopen of in het stof gaan liggen. Kom op zeg! STA OP! Om het direct met Pasen te zeggen. Vasten is: DOORDENK en DOE wat. Bekommer je daadwerkelijk om je medemens. Wees compassioneel, mee-lijdend met lijden-den. In de Geest van Christus, die gestorven is en eeuwig leeft! Dat maakt het verschil. Dan breekt je licht door als de dage-raad. Als je dan om kracht bidt, hoor je een verre stem, dichtbij:”‘Hier ben IK”.